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ABSTRAKT

Duke u bazuar në hulumtime të shumëta, në mendime e konkluza të dhëna nga
ekonomistë, ekspertë dhe njohës të fushës së ekonomisë, edhe përkundër mendimeve
joafirmative të disave, audidimi i brendshëm na paraqetet si shërbim që ka karakter menaxhues
të mbarëvajtjes së një veprimtarie, e jo kontrollues apo verifikues. Më konkretisht, auditimi i
brendshëm paraqet aktivitetin i cili ofron dhe garanton siguri në sistemin e veprimtarisë, lehtësi
të kontrollit të hierarkisë nga udhëheqësit e saj duke raportuar nga nivelet e ulëta tek drejtuesit e
niveleve më të larta.
Fillimisht, auditimi paraqitej si një shërbim që kryhej nga një palë e tretë, e pavarur e cila
kishtë cilësinë e vëzhguesit (auditorit). Pala vëzhguese përcillte në këtë rast kishte për qëllim të
vrojtonte dhe analizonte llogaridhënien apo raportimin mbi veprimtarinë që drejtohej dhe
administrohej.
Përkufizimi më gjithpërfshirës është ai i nxjerrur nga Instituti i Auditimit të Brendshëm i
dhënë në raportin e tij: “Auditimi i Brendshëm është një aktivitet i pavarur, i sigurisë objektive
dhe këshillëdhënës i dizajnuar që të shtojë vlerën dhe të përmirësojë veprimet e organizatës. Ai e
ndihmon organizatën në përmbushjen e objektivave të saj duke sjellë një qasje sistematike, të
disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të procesit të menaxhimit të rrezikut,
kontrollit dhe qeverisjes”.
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METODOLOGJIA E PUNËS
Tema që është shtjelluar ka përmbajtje kryesisht teorike, ndërsa disa elemente empirike
janë marrë të gatëshme nga raportet zyrtare të Auditimit të Brendsëhm në Kosovë. Prandaj, tema
si tërësi është realizuar duke u bazuar në grumbullimin, seleksionimin dhe përzgjedhjen e
literaturave përkatëse (teksteve, dokumenteve, raporteve, analizave, fotografive etj), të autorëve
dhe institucioneve vendore dhe të huaja në fushën e auditimit, ndërsa, metodat e zbatuara në
nxjerrjen e thelbit të temës kanë qenë kryesisht krahausese në mes të veprimtarive dhe
rregullativave të auditimit të brendshëm në Kosovë dhe në vendet e tjera të rajonit dhe botës.
Poashtu, janë përdorur edhe metoda historike duke nxjerrë në pah rrjedhat e zhvillimit të fushës
së auditimit qysh nga lashtësia e deri në ditët e sotme.
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Figura 2. Paraqitja skematike e hartimit të planit të auditimit
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FJALORTHI I TERMAVE
AB – Auditimi i Brendshëm
CIPFA – Instituti i Certifikuar për Financa dhe Kontabilitet
KA- Komiteti i Auditimit
KB – Kontrolli i Brendshëm
LMFP – Ligji për Menaxhimin e Financave Publike
NjAB- Njësia e Auditimit të Brendshëm
SMFK- Sistemi i Menaxhimit për Financa dhe Kontabilitet
ZAP- Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
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1. Hyrje
Nevoja e njerëzve për shqyrtimin e hollësishëm të veprimtarive të tyre ekonomike daton
qysh në kohët e lashta. Administrimi sa më transparent i pasurisë lindi nevojën e shërbimeve
menaxhuese si kontabiliteti dhe auditimi. Egzistojnë fakte të shkruara që dëshmojnë egzistimin e
ligjeve tregtare të raporteve kontabilistike në Egjiptin e vjetër, në Babiloni dhe greqi, dhe këto
datojnë qysh në vitin 3000 para Krishtit. Faraonët në Egjiptin e lashtë synim kryesor kishin
grumbullimin e drithërave, prandaj me antë të ligjit vendosnin të ashtuquajturit mbikqyrës të
drithëravë të bukës. Në anën tjëtër, në Athinën e lashtë ishte themeluar Kongresi i Kontabilistëve
që synonin inspektimin e veprimtarive ekonomike të shtetit. Në këtë aspekt, edhe në Romën e
lashtë egzistuan të ashtuquajturit vlerësues apo arkëtarë, të cilët raportonin para gjykatës në
lidhje më veprimtaritë ekonomike dhe administrimin e parasë publike.
Në periudhën e mesjetës, kur pronari i tokave apo pronave të caktuara shkontë në luftë
ose për ndonjë asrsye largohej nga vendi për një periudhë të caktuar kohore, prona e tij
menaxhohej nga persona apo grupe të autorizuara nga pronari e që quheshin kujdestarë, të cilët
kur pronari kthehej, i jepnin llogari të detajuar mbi veprimtaritë lidhur me pronën e tij.
Që nga ajo kohë e deri në ditët e sotme, me zgjerimin dhe rritjen e veprimtarive
ekonomike dhe kalimin e saj në ekonomi të tregut, rritja e nevojës për financime po sjellë dita
ditës shumë e më shumë pronarë. Kështu filloi angazhimi apo rekrutimi i personave apo
kompanive të caktuara që të përkujdesen dhe të raportojnë mbi veprimtarinë ekonomike.
Zhvillimi i veprimtarisë audituese është i lidhur ngushtë me zhvillimin e ekonomisë së
tregut, në këtë kuptim edhe strukturat më të zhvilluara të auditimit i gjejmë në vendet e
zhvilluara si: SHBA, Britani e Madhe, Irlandë, Skotlandë, Australi, Gjermani, India, Austri, Itali,
Japoni, Francë etj.
Auditimi publik lindi, mbijetoi dhe vazhdon të ekzistojë edhe sot mbi bazën e
funksioneve të zyrtarëve publikë të ngarkuar me auditimin e shpenzimeve qeveritare dhe u
zyrtarizua për herë të pare në Angli në vitin 1285 me një dekret të Eduardit të Parë.
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2. Auditimi i Brendshëm
Po të marrim si referim historinë e zhvillimit të auditimit në tërësi mund të kuptojmë se
edhe Auditimi i Brendshëm si veprimtari ka filluar para shumë shekujsh. Sidoqoftë përcaktime të
sakta lidhur me këtë veprimtari nuk ka, por mund të themi se domosdoshmëria e kësaj
veprimtarie erdhi si rezultat i kërkesës nga niveli i lartë i menaxhimit për një siguri objektive mbi
funksionimin e sistemeve të kontrollit dhe realizimin e objektivave në organizatë. Auditimi i
brendshëm është një pjesë e rëndësishme e strukturës së qeverisjes së korporatave në kuadër të
një organizatë. 1
Meqenëse niveli më i lartë i menaxhimit në organizatë ka përgjegjësinë kryesore për
funksionimin e sistemit të Kontrollit të Brendshëm (KB), realizimin e objektivave dhe miratimin
e treguesve ekonomiko-financiar, pra të llogaridhënies vjetore, ai ka nevojë për një siguri
objektive lidhur me funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm me qëllim që të sigurojë
realizimin e objektivave nga njëra anë dhe mirëadministrimin e përdorimit të fondeve nga ana
tjetër. Kjo nevojë apo kërkesë, nivelit të lartë të menaxhimit, i vjen natyrshëm sepse në
momentin e llogaridhënies ai paraqitet njëkohësisht edhe si “pronar” për organizatën që drejton,
por edhe si llogaridhënës për “pronarin e vërtetë” të cilit i shërben (në sektorin privat për
aksionarët dhe në sektorin publik për përfaqësuesin e “pronës shtet”, Institucioni i pavarur,
Ministria, Kryeministria apo Parlamenti). Për sa më sipër rezulton se edhe shërbimi i AB
përfaqëson një veprimtari që kryhet nga një palë e tretë, por brenda organizatës me varësi të
drejtpërdrejtë tek titullari për të gjykuar dhe vlerësuar funksionimin e Sistemit të Menaxhimit
Financiar dhe Kontrollit (MFK), i cili realizohet nga të gjithë punonjësit e tjerë në organizatë me
përjashtim të atyre që kryejn AB.
Fillimi i trajtimit teorik dhe domosdoshmërisë së veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm
(AB) nis me përcaktimin e tij. Bordi i drejtorëve të IIA-s në Amerikë në vitin 1999 konstatoi se
praktikat profesionale të auditimit të brendshëm, të miratuara në mesin e shekullit të 19-të, nuk i
shërbenin ndryshimeve të thella që kishte pësuar sistemi në tërësi dhe, për këtë arsye, ndërmori

1

Robyn Moroney, “The Importance of Internal Audit in Fraud Detection Paul Coram & Colin Ferguson”- The

University of Melbourne, Monash University
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nismën për rishikimin e tyre. Referuar ndryshimeve që pësuan këto standarde në vitin 2004,
Auditimi i Brendshëm është përkufizuar si më poshtë:
“Auditimi i Brendshëm është veprimtari e pavarur që jep siguri objektive dhe këshilla për
drejtimin, i projektuar për të shtuar vlerën dhe përmirësuar veprimet e subjektit publik. Ai
ndihmon subjektin me anë të një mënyre sistematike dhe të disiplinuar për të vlerësuar dhe
përmirësuar

frytshmërinë e menaxhimit

të riskut,

proceset

e

kontrollit

dhe të

qeverisjes/drejtimit”

2.1.

Dallimet midis Auditimit të të Jashtëm dhe atij Brenshëm

Dallimet në mes Auditimt të Jashtëm dhe atij të Brendshëm vërehen duke analizuar
qëllimet e synuara gjatë veprimtarisë së tyre. Në vazhdim do të paraqesim disa nga dallimet më
kryesorë që tregojnë në masë më të madhe ndryshimin në mes këtyre dy llojeve të auditimit:
1. Auditimi i Jashtëm synon formimin e bazës së sistemit financiar dhe certifikimin e
bilancit përmes testimit të transaksioneve kryesore ndërsa Auditimi i Brendshëm, synon
këshillimin, menaxhimin rreth funksionit të sistemit financiar dhe kontrollit, si dhe të
certifikojë veprimtaritë drejtuese.
2. Auditimi i Jashtëm preokupohet mbi ndikimet materiale në llogaritë e paraqitura në bilanc
ndërsa Auditimi i Brendshëm preokupohet mbi ndikimet e mos funksionimit të sitemeve
në realizimin e objektivave. Ai mund të ngarkohet edhe me investigimin e mashtrimeve
të të gjitha llojeve.
3. Auditimi i Jashtëm është një veprimtari e kontraktuar nga jashtë organizatës, ose
veprimtari që realizohet nga Auditori Gjeneral ndërsa Auditimi i Brendshëm është
veprimtari që realizohet nga punonjësit e organizatës;
4. Auditimi i Jashtëm mbulon kryesisht sisteme financiare dhe të kontabilitetit që ndikojnë
në rezultatin financiar ndërsa Auditimi i brendshëm mbulon të gjithë operacionet e
organizatës dhe menaxhimin e riskut.
5. Auditimi i Jashtëm punon një pjesë të kohës gjatë vitit, Auditimi i Brendshëm punon
periodikisht gjatë gjithë vitit.
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2.2.

Rregullativat e Auditimit të Brendshëm

Auditorët e brendëshëm kanë të drejtë ligjore për qasje në të gjitha informatat,
dokumentet, punëtorët dhe pasurinë e organizatës, në mënyrë që të disponojnë me të dhëna sa më
të detajuara që të realizohet në nivel sa më të lartë synimi i auditimit. Në këtë askpekt, auditorët e
brendshëm duhet të jenë të përgatitur mirë dhe t’i njohin veprimtaritë e autoriteteve që
rregullojnë auditimin e brendshëm.
Aktiviteti i auditimit të brrendshëm rregullohet nga strategji, ligje mbi auditimin e
brendshëm, udhëzime adiministrative, kode e standard të audidimit, të tilla sin ë vijim:2
1. Strategjia për funksionin e auditimit të brendshëm në Kosovë;
2. Ligji mbi Auditimin e Brendshëm 03/L128 17 Shtator, 2009;
3. Udhëzimi Administrativ 23/2009 mbi themelimin dhe funksionimin e Njësive të Auditimit
të Brendshëm;
4. Udhëzimi Administrativ nr.22/2009 për përcaktimin e kritereve dhe procedurën e pajisjes
me licencë të përkohshme të AB të sektorit publik;
5. Udhëzimi Administrativ nr. 11/2010 për themelimin dhe funksionimin e komiteteve të
auditimit në sektorin e subjektit publik;
6. Kodi i Etikës së Auditorëve të Brendshëm në Sektorin Publik të Kosovës;
7. Standardet e Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik të Kosovës; dhe
8. Statuti Model për Njësitë e Auditimit të Brendshëm.
Auditimi i brendshëm duhet të realizohet në koordinim me rregullat dhe cekuara më lartë
nëse synohet të realizohet auditim i ligjshëm dhe në përputhje me standardet vendore dhe
ndërkombëtare të auditimit. Përpos njohurive mbi rregulloret në fjalë, auditorët duhet të jenë të
trajnuar mirë dhe të përgatitur profesionalisht në mënyrë që të arrihen synimet e duhura të
auditimit të brendshëm.

2

Doracaku i Auditimit të Brendshëm Pjesa I: Menaxhimi i aktiviteteve të Auditimit tw Brendshëm fq.23
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3. Politikat e auditimit të brendshëm
Veprimtaria e auditimit të brenshëm duke u bazuar në ligjet, rregulloret dhe standardet e
auditimit realizohet në bazë të politikave të hartuara paraprakisht. Këto politika krijohen duke u
bazuar në situatat në terren, periudhën kohore të auditimit, faktorët ndihmës dhe pengues të
veprimtarisë së auditimit dhe nivelit të bashkëpunimit në mes auditorëve dhe subjektit të
auditimit.
3.1. Veprimtaria dhe roli auditimit të brendshëm synojnë ngritjen e vlerës në aspëktin
e menaxhimit duke vënë në pah defektet, parregullsitë, shkeljet, neglizhencat dhe veprimet tjera
joadekuate, qofshin ato grupore apo individuale. Shërbimi ofrohet në kuadër të organizatës dhe
është i dalluar nga roli i auditimit të jashtëm. Qëllimi kryesor i auditimit të brendëshm ëahtë
ngritja e nivelit të menaxhimit të mirë duke mënjanuar në maksimum shkeljet dhe veprimet
negative, duke motivuar pozitivisht menaxhuesit dhe duke u dhënë direktiva të mirëfillta për
zbatimin e ligjit dhe mbarëvajtjen e veprimtarisë menaxhuese. Shërbimi ofrohet në kuadër të
organizatës dhe është i dalluar nga roli i auditimit të jashtëm.3
Në vazhdim, citojmë përkufizimin ndërkombëtar mbi auditimin e brendshëm, i paraparë
edhe në Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm të Kushtetutës së Republikës së Kosovës: f:
Kushtetuta e Republikës së Kosovës- Ligji mbi Auditimin e Brendshëm:
Auditimi i brendshëm” është një aktivitet i pavarur për të ofruar siguri objektive dhe një aktivitet
këshillues, i dizajnuar për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar veprimet e organizatës. Ky
ndihmon organizatën në përmbushjen e objektivave, duke nxitur një qasje sistematike dhe të
disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit në menaxhimin e rrezikut, kontrolleve
dhe proceseve të qeverisjes.
Auditimi i brendshëm duhet të verifikojë organizatat për ta bërë të sigurt se menaxhimi
dhe kontrolli janë në përputhshmëri me përcaktimet e buxhetit, rregullat dhe parimet e
menaxhimit te financave. Në sektornin publik, auditimi i brendëshëm luan rol të rëndësishëm
dhe sjell dobi dhe ndihmesa të mëdha në mbarëvajtjen e kontrollit dhe menaxhimit: duke
përcaktuar nivelin e zbatueshmërisë së ligjeve, i ndihmon organit ekzekutiv(qeverisë) për
transparencë menaxheriale ndaj publikut; siguron organet mbikëqyrëse për besueshmërinë e
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raporteve të nxjerra financiare që dalin nga menaxhmenti; mbronë pasurinë e qeverisë duke
parandaluar keq menaxhimet dhe keq përdorimet;
Çdo subjekt i sektorit publik duhet të ushtrojë kontrolle efektive të auditimit të
brendshëm, duke përfshirë një aktivitet të pavarur të auditimit dhe një sistem efektiv të
kontabilitetit dhe raportimit financiar, që plotëson standardet e kontrollit të pranuara në nivel
ndërkombëtar. Aktiviteti i auditimit të brendshëm përfshinë tërë sferën e verifikimeve pasuese
“ex post” nga organizata, për të siguruar se sistemet e menaxhimit dhe kontrollit pajtohen me
specifikimet buxhetore, objektivat, rregullat dhe standardet, si dhe më përgjithësisht, me parimet
e menaxhimit të mirëfilltë financiar.
Auditimi i brendshëm në sektorin publik, sjell këto dobi:
•

ndihmon qeverinë për të qenë llogaridhënëse ndaj publikut, duke matur zbatimin e
ligjit,

•

rregulloreve dhe kontrolleve të vendosura, si dhe efektivitetin, ekonomizimin dhe
efikasitetin e veprimeve;

•

ndihmon punëtorët në përmirësimin general të performancës;

•

përcakton dhe cakton nivelin e rrezikshmërsë dhe ndihmon në përmirësimin e
sistemit menaxherial dhe kontrollues etj.

3.2. Kodi i etikës dhe standardet e auditimit të brendshëm paraqësin sistemin
normative orientues në bazë të cilit duhet të realizohet audimi i suksesshëm dhe të nxirren
rezultate sa më frytdhënëse, njëkohësisht të zbatohen kode etike që dëshmojnë mbi seriozitetin
dhe profesionalizmin e veprimtarisë së auditimit të brendshëm.
Standardet mbi veprimtarinë e auditimit synojnë: identifikimin e parimeve që udhezojnë
çështjet e auditimit në rrugën e duhur; ngritjen e vlerës dhe rëndësisë së veprimtarisë së auditimit
përmes një sistemi të rregulluar të aktiviteteve; dhënien ndihmë organizatave në përmirësimin e
veprimtarive të tyre etj.
Standarde të tilla janë: Standardet e Atributeve që paraqësin raportet në mes organizatës
dhe palës auditore; Standardet e Performancës që paraqesin mënurën e procesit të auditimit dhe
kriteret në bazë të cilave bëhet vlerësimi; dhe Standardet e Zbatimit të cilat vlejnë për lloje të
veçanta të veprimtarive.
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Kodit të Etikës në veprimtarinë e auditimit te brendshëm synon: të arrijë nivel sa më të
lartë në sjelljen etike të njësive audituese dhe të krijojë besimin mbi vlerësimet e nxjerrura nga
menaxhimi dhe auditimi i realizuar.
Për realizimin e syninemeve të tilla, Kodi i Etikës bazohet në: Parimet mbi profesionin
dhe praktikën e auditimit, besueshmërinë, kompetencat etj; Normat e sjelljes të cilat paraqësin
rregullave strikte që vlejnë për të gjithë personelin auditues dhe synojnë ngritjen e nivelit të
seriozitetit dhe profesionalizmit në veprimtarinë e auditimit.

3.3. Statuti dhe fushëveprimi i auditimit të brendshëm paraqesin pozicionin ligjor dhe
objektin e veprimtarisë së auditimit. Stauti paraqet rregullativën organizative të njësisë audituese
kur parashihen synimet, bazën autoritative ligjore dhe përgjegjsitë që dalin nga veprimtaria e saj.
Pavarësia e auditorit dhe objektiviteti janë themelet e profesionit të auditimit.4
Statuti i Auditimit të Brendshëm zyrtarizohet pas miratimit nga menaxhmenti i lartë pra
nga Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Kryesuesi i Komitetit të Auditimit.
Fushëveprimi i auditimit të brendshëm duke u bazuar në Ligjin mbi Auditimin e
Brendshëm, përcakton zonën apo terësinë e subjekteve që përfshihen në auditim. Procedura e
përcaktimit të fushëveprimit përfshinë vlerësimin e efikasietit të menaxhmentit dhe kontrollit,
politikat e aplikueshme, procedurat dhe planifikimet rrjedhëse.

4
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4. Përgjegjësitë e auditimit të brendshëm
4.1.

Kontrolli dhe auditimi i brendshëm

Auditimi i brendshëm është pjesë e sistemit të kontrollit të brendshëm i cili realizohet dhe
vihet ne funksion nga menaxhmendi i brendshëm i subjektit në fjalë. Egzistojnë shumë mënyra
dhe interpretime mbi kontrollin e brendshëm, por ne do të cekim një përkufizim të përgjithshëm
të nxjerrur nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm:
“Çdo veprim i ndërmarr nga menaxhmenti, bordi dhe palët e tjera për të menaxhuar rrezikun
dhe për të rritur mundësitë për arritjen e qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara. Menaxhmenti
planifikon, organizon dhe drejton performancën e veprimeve të mjaftueshme për të ofruar siguri
të arsyeshme për arritjen e qëllimeve dhe objektivave.”
Nga ky përkufizim mund të nxjerrim konkluza të rëndësishme sa i përket kontrollit të
brendshëm në përgjithësi dhe auditimit në veçanti, ku në secilën organizatë, kontrollin e
brendëshëm e ushtrojnë të gjithë personeli në bazë të përgjegjsive të ndara. Mirëpo, meqë
auditimi është pjesë e kontrollit të brendshëm atëhere menaxhmenti është përgjegjës për mjedisin
dhe rrethanat e kontrollit, dhe për zbatimin funksional të auditimit të brendshëm konform Ligjit
për Auditim të Brendshëm.
Përgjegjëia ligjore e veprimtarisë së auditimit të brendshëm bie mbi: subjektin e sektorit
publik; pjesët përbërëse dhe nën‐njësitë e tjera të tij; subjektin e sektorit public që menaxhon
fondet e Bashkimit Europian ose te donatorëve të tjerë.

4.2.

Njësisa e Auditimit të Brendshëm

Njësia e auditimit të brendëshëm kryën funksion të gjerë në kuadër të përmbushjes së
synimeve të auditimit në nivel sa më të lartë. Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brëndshëm,
udhëheqë këtë njësi dhe në luan rol organizativa në menaxhimin e duhur të veprimtarisë së
auditimit, duke synuar që:
•

Puna e auditimit të brendshëm të përmbushë qëllimet dhe përgjegjësitë e veçanta
dhe të përgjithshme të miratuara nga menaxhmenti dhe të përkufizuara me ligj;
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•

Burimet e Njësisë së Auditimit të Brendshëm të shfrytëzohen në mënyrë efikase
dhe efektive; dhe

•

Auditimi i brendshëm të funksionojë në përputhje me Standardet e Auditimit të
Brendshëm dhe Kodin e Etikës.

Për realizimin e veprimtarisë së auditimit duhet të parapërgatiten plane të detajuara, të
cilat hartohen nga drejtori i njësisë. Planet e tilla i kalohen për aprovim menaxhmentit të lartë të
Subjektit të Sektorit Publik dhe Komitetit të Auditimit.
Përpos përgatitjes së planeve, drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm, ngarkohet me
disa përgjegjësi më specifike si: menaxhimi me efikasistet dhe mbikqyrja e stafit të njësisë;
përmbushjen e kërkesave që dalin nga Ligji i Auditimit të Brendshëm; hartimi deh dorëzimi në
kohë i planit strategjik dhe vjetor të auditimit te Menaxhmenti i Lartë i Subjektit të Sektorit
Publik dhe Komitetit të Auditimit; dorëzimin e raporteve tremujore dhe vjetore mbi aktivitetet e
auditimit të brendshëm; dorëzimi i planit vjetor tëk Njësia Qëndrore Harmonizuese e Auditimit
të Brendshëm jo më vonë se 31 tetor i çdo viti kalendarik, dmth pas miratimit nga Menaxhmenti
i Lartë dhe Komiteti i Auditimit; raportimin e çdo treguesi të aktiviteteve të korrupsionit ose
mashtrimit tek Menaxhmenti i Lartë dhe Komiteti i Auditimit, si dhe njoftimi i autoriteteve
kompetente, nëse është i përfshirë Menaxhmenti i Lartë; dorëzimi i një Statuti për funksionin e
Auditimit të Brendshëm tek Menaxhmenti i Lartë dhe Komiteti i Auditimit etj.
Ndër përgjegjësitë e shumëta të Drejtorit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm, e
rëndësisë së veçantë është ajo mbi Sigurinë dhe Cilësinë të cilat janë elemente fondamentale për
auditimin. Për të përmbushur këto përgjegjësi të rëndësishmë, veprimtaria e auditimit duhet të
jetë në përputhje me Standardet e Auditimit të Brendshëm, Kodin e Etikës dhe Ligji për Auditim
të Brendshëm, Statutin e Auditimit të Brendshëm, dhe elementet tjera rregulluese të veprimtarisë
së auditimit të brendshëm. Në lidhje me këtë, cekim Standardin 1300- Programi për
Përmirësimin dhe Sigurimin e Cilësisë:5
Kryeshefi Ekzekutiv i Auditimit duhet të zhvillojnë dhe të mbajë një program të
përmirësimit dhe të sigurimit të cilësisë, që mbulon të gjitha aspektet e aktivitetit të auditimit të
brendshëm dhe monitoron vazhdimisht efektivitetin e tij. Ky program përfshinë vlerësimet
periodike të brendshëm dhe të jashtme të cilësisë dhe monitorimin e vazhdueshëm të brendshëm.
Secila pjesë e programit duhet të dizajnohet për të ndihmuar aktivitetin e auditimit të brendshëm
5
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që të shtojë vlerën dhe të përmirësojë operacionet e organizatës, si dhe për të siguruar siguri se
aktiviteti i auditimit të brendshëm është në përputhje me Standardet dhe Kodin e Etikës.
Për të vlerësuar nivelin e performancës së Njësisë së Auditimit të Brendshëm, duhet
bazuar në disa kritere matëse si: zbatimi i Kodit të Etikës, përputhja me synimet, objektivat dhe
procedurat e njësisë; pajtuëshmëria me ligjin, rregulloret dhestandardet e Njësisë Qëndrore
Harmonizuese të Auditimit të Brendshëm, mbikqyrja dhe verifikimi i punës së kryer, analiza e
treguesve të përformancës(kohëzgjatja, numri i rekomandimeve të pranuara dhe atyre të
përmbushura) etj.
Verifikimi i dosjeve të auditimit, nxjerrja e konkluzioneve, rishikimi, mbikëqyrja etj, janë
përgjegjësitë gjenerale të Drejtorit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm për të realizuar auditim
cilësor dhe të sigurt. Poashtu, Drejtori është përgjegjës për të gjitha gjykimet e rëndësishme
profesionale të bëra në fazat e planifikimit, ekzaminimit, vlerësimit, raportit, dhe fazat pasuese
angazhimit sa i përket të gjitha etapave të veprimtarisë se auditimit.
Si fazë përmbyllëse e planit vjetor preferohet që të bëhet një vetë-vlerësim i Njësisë së
Auditimit të Brendshëm me qëllim të: vlerësimit të fuknsionit ckundrejt Standardeve të Atributit
dhe performancën kundrejt Standardeve të Performancës.
Ekipi i auditimit ka udhëheqësin e tij që përgjigjet për planifikimin e auditimit individual,
udhëheqjen e auditimit dhe raportimin. Udhëheqsi i ekipit të auditimit mbikqyrë auditorët në
procesin e auditimit, komunikon me personat adekuatë rreth aktivitetit të auditimit të brendshëm,
vlerëson performancën e auditorëve, jep këshilla me synim ngritjen e njohurive dhe shkathtësive
të tyre, duke ndikuar kshtu në lehtësimin e procesit të auditimit të brendshëm.

4.3.

Auditori i brendshëm

Vlerësimi i procesit të veprimtarisë kontrolluese në organizatë, dukë u bazuar në sistemin
e kontrollit të brendshëm është përgjegjësi e auditorit të brendshëm dhe realizohet në tri mënyra
të ndryshme:
•

Duke vlerësuar nëse dizajni i procesit të kontrollit, siç është bërë dhe paraqitur nga
menaxhmenti, është adekuat;

•

Duke përcaktuar nëpërmjet të testimit dhe procedurave të tjera, nëse procesi në fakt është
duke funksionuar në mënyrë efektive dhe efikase, ashtu siç është synuar; dhe
12

•

Duke raportuar rezultatet e punës së kryer të auditimit dhe duke ofruar rekomandime aty
ku ka nevojë për përmirësimin e procesit të kontrollit.

4.4.

Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm

Njësia Qendrore Harmnizuese për Auditim të Brendshëm është themeluar nga Ligi mbi
Auditimin e Brendshëm në kuadër të Ministrisë së Financave. Duke u bazuar në Doracakun e
Auditimit të Brendëshëm, citojmë disa nga aktivitetet kryësorë të kësaj njësie:6
•

Krijimin e një kornize për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm në sektorin
publik në Kosovë, përmes:

•

Hartimit të rregullave, politikave, doracakëve, udhëzimeve, Kodit të Etikës dhe
standardeve profesionale për kryerjen e auditimit të brendshëm;

•

Vendosjes së standardeve për trajnim dhe organizim të ofruesve të shkollimit dhe
certifikimit; o Mirëmbajtjes së një Doracaku të Auditimit të Brendshëm;

•

Koordinimin dhe këshillimin mbi standardet e cilësisë;

•

Organizimin e grupeve ndërlidhëse, konferencave dhe seminareve për auditorët e SSP.

•

Ofrimin e përkrahjes dhe asistencës profesionale për NjAB‐të dhe auditorët e brendshëm
në të gjitha aspektet e auditimit të brendshëm;

•

Bëjë vlerësime te jashtme, siç janë, rishikimi i sigurisë se cilësisë, kryerjes se auditimit te
brendshëm në subjektin e sektorit publik, në bazë të metodologjive të miratuara nga
Ministri

•

Zbatimin e një procesi për të siguruar cilësinë e auditimit të brendshëm;

•

Të marrë nga të gjitha subjektet e sektorit publik planet e tyre strategjike, vjetore ,
raportet tre mujore dhe vjetore për aktivitetet e auditimit të brendshëm

•

Koordinimin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në organizatat qeveritare qendrore
dhe lokale ;

•

Konsolidimin e rezultateve të raporteve të auditimit të brendshëm dhe përgatitjen e
raportit vjetor për Ministrin e Financave;

•

6

Caktimin e standardeve për emërimin e auditorëve të brendshëm; dhe
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•

Koordinimin me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm.
Përpos Njësisë Qendrore Harmonizuese, kontribut të madh në ofrimin e udhëzimeve dhe

parashtrimin e qëllimeve, ruajtjen e privatësisë nga ndërhyrja e menaxherve për Njësinë e
Auditimit të Brendshëm e kryen Komiteti i Pavarur i Auditimit, komitet ky i cili ka statutin kur
përcaktohet roli funksional dhe niveli i përgjegjsive të tij.
Duke u bazuar në Ligjin mbi Auditimin e Brendshëm, Menaxhmenti i Lartë i Sektorit të
Subjektit Publik, gjegjësisht Zyrtari kryesor Administrativ duhet të përkujdeset për: pavarësinë
dhe sigurimin e mjaftueshëm te burimeve të auditimit, të sigurohet që është krijuar Njësia e
Auditimit të Brendshëm, marrja e masave për eleminimin e parregullsive gjatë sbatueshmërisë së
rekomandimeve të njësisë së auditimit, dhe të garantojë auditorët e brendshëm mbi mbrojtjen e
tyre nga çdo mënyrë e ndëshkimit që rrjedh nga veprimtaria e auditimit të brendshëm.

4.5.

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës

Perkundër procesit të auditimit të brendshëm për të cilin folëm më larte, veprimtaria e
Zyës së Auditorit të Përgjithshëm është auditimi i jashtëm, veprimtari kjo që realizohet conform
ligjeve të Republikës së Kosovës. Drejtorët e njësive të auditimit të brendshëm koordinojnë
marrëdhëniet me auditorin e jashtëm përkatësisht, Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm. Drejtori i
secilës njësi të auditimit të brendshëm është përgjegjës për koordinimin e marrëdhënieve me
auditorin e jashtëm (në shumicën e rasteve, auditori i jashtëm është Zyra e Auditorit të
Përgjithshëm). Qëndrimi i kooperimit dhe bashkëpunimit, përshkruan marrëdhënien ideale të
NjAB‐së me auditorët e jashtëm. Ky bashkëpunim përfshinë konsultimet më karaker
bashkëpunues që synojnë hapësirë minimale në mes të auditimeve, shkëmbim informacionesh
dhe të dhënash, minimizimin e shpënzimeve në veprimtarinë e auditimit.
Në kuadër të kontrollit të brendshëm, Auditori i Përgjithëshm mund ta bëjë rishikimin dhe
rivlerësimin e aktiviteteve të auditimit të kryera nga njësia e auditimit të brendshëm.
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5. Parimet e Auditimit të Brendshëm
Sikurse te institucionet e tjera ku veprimtaria e punës së tyre bazohet në parime të
caktuara, edhe auditimi i brendshëm ka parimet e veprimtarisë së tij, parime kto që duhet të
respektohen nga te gjitha njësitë e auditimit të brendshëm dhe auditorët e tyre:
(a) Ligjshmëria. Veprimtaria e auditimit parashihet me ligje dhe rregullore që rrjedhin
nga Kushtetuta e Kosovës, të cilat kanë karakter obligativ dhe duhet të zbatohen në përpikmëri.
Citojmë Parimin e Ligjshmërisë: “Çdo Njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i
brendshëm do të kryejë auditime të brendshme në pajtueshmëri të përpiktë me ligjet, rregullat,
standardet dhe praktikat e aplikueshme, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në Ligjin për
Auditim të Brendshëm”.
(b) Integriteti. Ky parim obligon njësitë e auditimit të brendshëm dhe auditorët e tyre që
veprimtaria e auditimit të kryhet conform ligjit, të shmangen konfliktet e interest dhe të mos
ndikohen nga mënyra e veprimtarisë nga interest personale. Citat: “Çdo Njësi e auditimit të
brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të kryejë auditime të brendshme në mënyrë të
përpiktë profesionale në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e aplikueshme ligjore, dhe auditorët
e brendshëm në fjalë do t’ju shmangen pikërisht të gjitha konflikteve të interesave dhe nuk do të
lejojnë që konsideratat personale të çfarëdo përshkrimi të ndikojnë apo influencojnë mënyrën se
si ata e kryejnë auditimin e brendshëm”.
(c) Objektiviteti. Sikuse veprimtarite e tjera që synojnë realizimin e objektivave të tyre,
edhe auditimi i brendshëm kërkon përkushtim professional dhe aktivitet maksimal për të
realizuar sa më shumë të dhëna në mënyrë që rezultatet e auditimit të paraqiten si objektiva të
realizuara në mënyrë sa më të rregullt. Citat: “Çdo njësi e auditimit të brendshëm dhe çdo
auditor i brendshëm do të aplikojë nivelin më të lartë të objektivitetit profesional në
grumbullimin, vlerësimin dhe komunikimin e informatave rreth aktivitetit apo procesit që
ekzaminohet. Ato do të bëjnë një vlerësim të balancuar të të gjitha rrethanave përkatëse dhe nuk
do të lejojnë që aktiviteti , gjykimet, mendimet ose konkluzionet e tyre në asnjë mënyrë të
ndikohen nga interesat e tyre personale apo interesat e ndonjë personi tjetër”.
(d) Besueshmëria. Ruajtja e konfidencialitetit përpos në rastet e parapara me ligj është
parim fundamental i auditimit të brendshëm, i cili e e nxjerr në pah pozitivitetin e veprimtarisë së
auditimit dhe krijon nivel të lartë të besueshmërisë nga ana e palës që auditohet. Citat: “Çdo njësi
e auditimit të brendshëm dhe çdo auditor i brendshëm do të respektoj vlerën dhe pronësinë e
informatave të cilat ata i marrin dhe nuk do t’ia zbulojnë ato asnjë personi , përveç nëse kjo
veçanërisht lejohet apo kërkohet nga ligji ekzistues”.
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6. Planifikimi strategjik dhe plani vjetor
6.1.

Qëllimet, objektivat dhe standardet e planifikimit.

Institucionet, firmat apo organizatat kryejnë veprimtaritë e tyre funksionale duke synuar
realizimin e qëllimeve dhe objektivave të tyre. Edhe auditimi i brendshëm vepron me qëllime për
të arritur ose realizuar objektivat e tij, objektiva të cilat parashihen në Ligjin e Auditimit të
Brendshëm, në Statusin e Auditimit të Brendshëm, në standardet e Auditimit të Brendshëm.
Veprimtaria e kompletuar dhe arritja e rezultateve të pritura nga auditimi i brendshëm bazohen
në këto njësi udhësuese dhe rregulluese.
Objektivat primare të Auditimit të Brendshëm rrjedhin duke iu referuar një ciatit të
nxjerrë nga The Essential Handbook of Internal Audititing – Johen Ëiley & Sons Ltd, ku
objektivat e auditimit kanë këto qëillime: për të kultivuar, nxitur dhe shpërndarë njohuri dhe
informacione në lidhje me auditimin e brendshëm dhe subjektet e lidhura me to, për të krijuar
dhe për të ruajtur standardet e larta të integritetit, nderit, karakterit dhe në mesin e auditorëve të
brendshëm, për të dhënë informacione në lidhje me auditimin e brendshëm dhe praktikën dhe
metodat e tyre për anëtarët e saj etj.7
Standardet paraqesin shembuj ose shabllone të cilat përdoren si njësi krahasuese të
punëve të realizuara, për të nxjerrë vlerësimin e duhur. Në vazhdim do të citojmë disa standard
ndërkombëtare, në të cilat duhet të bazohet veprimtaria e auditimit të brendshëm për të arritur
realizimin e qëllimeve dhe objektivave standarde të auditimit: 8
Standardi 2010 – Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të hartoj plane të bazuara në rrezik
për të përcaktuar prioritetet e aktivitetit të auditimit të brendshëm, në pajtim me qëllimet e
organizatës..
Standardi 2020 – Komunikimi dhe miratimi: Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të
komunikojë planet e aktivitetit të auditimit të brendshëm dhe kërkesat për burime, përfshirë edhe
ndryshimet e përkohshme të rëndësishme, te menaxhmenti i lartë dhe të komitetit i auditimit për
rishikim dhe miratim. Shefi ekzekutiv i auditimit po ashtu duhet të

John Wiley & Sons Ltd, “THE ESSENTIAL HANDBOOK OF INTERNAL AUDITING “The Atrium,
Southern Gate, Chichester. West Sussex PO19 8SQ, England
8
Doracaku i Auditimit të Brendshëm Pjesa I: Menaxhimi i aktiviteteve të Auditimit tw Brendshëm
7
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komunikoj ndikimin e kufizimit në burime.
Standardi 2030 – Menaxhimi i burimeve: Shefi ekzekutiv i auditimit duhet të siguroj që
burimet e auditimit të brendshëm, shpërndahen si duhet, në sasi të mjaftueshme në mënyrë
efektive për të arritur planin e miratuar.
Si çdo proces tjeter i planifikimit, edhe planifikimi strategjik kalon nëpër disa faza:
përpilimi i orarit të punës së auditimit, përpilimi i planeve të nxjerrjes së burimeve duke përfshire
ketu buxhetin për personelin dhe atë financiar, përpilimi i raporteve të aktiviteteve etj.

6.2.

Planifikimi dhe llojet e tij

Në mënyrë që Njësia e Auditimit të Brendshëm të ketë të qarta prioritetet dhe synimet, të
shfrytëzojë burimet në mënyrë efektive, të realizojë vlerësimin e kërkesave për burime, të ketë të
qarta kriteret e kryerjes së veprimtarisë së auditimit etj, krijon nevojën e domosdoshme të
hartimit të planit të auditimit të brendshëm. Në këtë kontest citojmë një përkufizim mbi
planifikimin:
Planifikimi është një pjesë me rëndësi esenciale e auditimit të brendshëm, sepse ai i vë
themelet për aktivitetet e vërteta. Nëse planifikimi nuk është i mirë, as pjesa tjetër e punës së
NjAB‐së nuk mund të jetë e cilësisë së lartë. Planifikimi i dobët, zakonisht rezulton në auditime të
dobëta.
Egzistojnë tri lloje të planeve te aktivitetit të auditimit të brendshëm:
1. Plani strategjik. Ky plan paraqet hartimin e një strategjie në veprimtarinë e auditimit
të brendshëm, zakonisht për 3-5 vitet e ardhëshme ku përkufizohen qëllimet dhe
hapësira e realizueshmërisë së objektivave. Ky plan njëkohësisht paraqitet si bazë e
hartimit të planit vjetor.
2. Plani vjetor. Duke u mbështetur në planin strategjik, plani vjetor i detajon dhe i
përcakton qartë detyrimet dhe funksionet e veçanta që duhet të realizohen nga Njësia
e Auditimit të Brendshëm në 12 muajt e ardhshëm.
3. Plani i auditimi. Duke u bazuar në planin vjetor, plani i auditimit hartohet në fillim
të veprimtarisë së auditimit ku ceken synimet, afatet, dhe ndarja e burimeve për
realizimin e detyrave të auditimit.
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Këto tri plane realizohën në bazë të disa rregullave specifike të bazuara në standardet e
auditimit. Në vazhdim citojmë një pjesë nga Manuali i Auditimit të Brendshëm në lidhje me
mënyrat e hartimit të këtyre tri planeve:
Plani strategjik, plani vjetor, dhe plani i auditimit, përpilohen në bazë të vlerësimit të rrezikut.
Sa i përket planifikimit të aktiviteteve të përgjithshme të auditimit të brendshëm (planifikimi
strategjik dhe vjetor), vlerësimi i rrezikut kryhet së paku një herë në vit. Vlerësimi i rrezikut për
Planin strategjik dhe vjetor, fokusohet në rreziqet për të arritur qëllimet e organizatës. Vlerësimi
i rrezikut për secilën detyrë të veçantë të auditimit, përqendrohet në objektivat dhe rreziqet e
lidhura për procesin/aktivitetin që auditohet.

6.3.

Kërkesat e Auditimit të Brendshëm

Sipas Standardeve të Auditimit të Brendshëm, aktiviteti i auditimit duhet të planifikohet
në dy mënyra të ndara, e ato janë:
1. Vlerësimi i rrezikut, vlerësim i cili bazohet në hartimin me kohë dhe në mënyrë komplete
të planit strategjik, planit vjetor dhe detyrave specifike të auditimit.
2. Pajtueshmëria me qëllimet e organizatës, e cila do te thotë se veprimtaria e planifikuar e
auditimit duhet të jetë conform qëllimeve të organizatës dhe të kryhet në bazë të
strategjive të organizatës, qofshin ato afat-gjata, afat-mesme ose afat-shkurtëra.
Planifikimi dhe informacionet që shfrytëzohen duhet të dokumentohen në mënyrën e
duhur, sepse kjo ndikon drejtperdrejt në hartimin e planit. Pos dokumentimit, Drejtori i Njësisë
së Auditimit të Brendshëm gjatë gjithë vitit grumbullon dhe renditë informacionet, të dhënat të
cilat shfrytëzohen për të realizuar vlerësimin vjetor të rrezikut.
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7. Procesi i auditimit
7.1.

Pamje e përgjithshme e procesit të auditimit

Detyra e Auditorit të Brendshëm është të që përcaktojë objektiva të qarta dhe të
rëndësishme për organizatën. Bërja e një organizate të sukseshme është çelësi lëvizës pozitiv i
një udhëheqjeje për menaxhimin e riskut dhe kontrollave të brendëshme. Auditorët e brendshëm
janë në një pozicion unik në aspektin e statusit të tyre si punonjës të një organizate me
përgjegjësi për të vepruar si ofrues të sigurimit të brendshëm. 9
Ligji për Menaxhimin e Financave Publike(LMFP) përcakton parimet që aplikohen për
realizimin e menachimit fianciar, ligj ky i cili duhet të njihet në mënyrë të mirëfilltë nga
auditorët e brendshëm dhe të realizojnë me përpikmëri të gjitha parimet dhe dispozitat që dalin
prej tij. Sistemet e menaxhimit financiar duhet studiohen dhe të analizohen në mënyrë të detajuar
për të realizuar vlerësim sa më të saktë të funksionit edikas të kontrollit. Në bazë të rregulloreve
të auditimit, auditorët krijojnë një paqyrë lidhur me elementet egzistuese të kontrollit dhe
mënyrën e realizimit të kontrollit, pra veprimtarinnë dhe ndikimin e tyrë në qëllimet primare të
organizatës. Në figurën më poshtë është paraqitur skematikisht pamja e përgjithshme e procesit
të auditimit:

Fig. 1. Pamja e përgjithshme e procesit të auditimit
9

Jenny Stewart, INTERNAL AUDIT INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY Griffith Business School
Griffith University, Queensland, Australia and Nava Subramaniam, Faculty of Business and Law Deakin
University, Victoria, Australia
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Për të përcaktuar sa më qartë dhe në mënyrë sa më efikase qëllimet, objektivat dhe
hapësirën e auditimit të brendshëm, auditorët e përgatitur profesionalisht duhet t’i njohin mirë
qëllimet, rrjedhat, dhe rezultatet e proceseve. Kur jemi te auditimi i sistemeve, duhet pasur
parasysh se procesi i tillë realizohet në disa hapa, ku secili hap duhet të përfundohet në mënyrë
complete para fillimit të hapit pasardhës, duke e bërë kështu auditimin e sistemeve një process
komplet dhe të integruar. Fazat e realizimit të procesit të auditimit të brendshëm paraqesin një
tërësi rrethanash që si elemente paraqiten si njësi të veçanta të auditimit dhe u mundësojnë
auditorëve që të zgjerojnë njohuritë e tyre profesionaë gjatë realizimit të veprimtarisë së tyre.
Sipas standardeve, egzistojnë katër faza nëpër të cilat kalon procesi i auditimit të
brendshëm:
•

Planifikimi

•

Puna në tërren

•

Raportimi

• Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve
7.2.

Planifikimi

Për të pasur një renditje të rregullt në baza kohore të procesit të auditimit, duhet të bëhet
planifikimi i tij. Planifikimi paraqet fazën e parë e cila krijon agjendën e veprimtari,
parapërgaditë procesin procesin e auditimit dhe kalon nëpër dy hapa:
• Përgatitja për auditim ku përfshihet përcaktimi i objektivave, përkufizohet
fushëveprimi, identifikimi i rreziqeve, përcaktohet qasja dhe numri i kontrollimeve që parashihen
të bëhen etj.
• Planifikimin e aktiviteteve të auditimit dhe ndarjen e burimeve
Sipas parashikimit në planin vjetor, para fillimit të secilës detyrë të auditimit duhet që
paraprakisht të hartohet plani i auditimi ku përcaktohet dhe shpjegohet tërësia e elementeve që
duhet të realizohen gjatë veprimtarisë së auditimit. Më poshtë paraqesim një pamje skematike të
elementeve të realizimit të planit:
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Fig. 2. Paraqitja skematike e hartimit të planit të auditimit
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7.3.

Fushëveprimi i auditimit të brendshëm

Sikurse në çdo veprimtari tjeter edhe te auditimi i brendshëm, synimet që dëshirohen të
arrihen dhe tërësia e procedurave dhe mjeteve që përdoren për realizimin e saj paraqesin
vushëveprimin e punës. Gjatë përcaktimit të fushëveprimit duhet të përcaktohen disa parametra
të auditimit si: periudha e auditimit, emir i procesit të auditimit, dokumetet që parashihet të
kontrollohen, vendet që duhet të kontrollohen etj
Egzistojne disa faktorë ose rrethana që në një menyrë ose tjetëe e kufizojnë
fushëveprimin duke zvogëluar në të njejtën kohë mundësistë e auditorit që në mënyrë të pavarur
të japë mëndime profesionale në lidhjë me percakrimin e fushëveprimit dhe procesin e auditimit
në pergjithësi. Kufizime të fushëveprimit mund të jenë: kufizimi në qasje në asete e dokumente
zyrtare që lidhen me auditimin, pastaj burimet njerëzore dhe orari i punës së auditorëve etj.
Citat: Auditimi do të përfshijë të gjitha procedurat ekzistuese të listës së pagave që operojnë në
kuadër të ministrisë X që nga fillimi i punësimit të një punëtori të ri deri në momentin kur ai/ajo
pensionohet apolargohet nga Ministria;

Fig. 3. Paraqitja skematike e auditimit dhe faktorëve perbëres të procesit të tij
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7.4.

Rreziku dhe treguesit e mashtrimit

Eshtë shumë e rëndësishme që aktivitetet jetike të auditimit të realizohen dhe të
dokumentohen në dokumentacionin përgaditor për planifikim, si: mbledhja e informatave dhe
dokomentimi i çështjeve specifike, percaktimi i objektivave, percaktimi i rreziqeve që lidhen me
synimet e auditimit, vlerësimi dhe identifikimi i rreziqeve kritike, analizimi i rreziqeve te
sistemit etj.
Nëse realizohet nivel i lartë i kontrollit atëherë ndjeshëm mund të parandalohen dhe
evitohen mashtrimet si dhe vihen në pah treguestit e mashtrimit. Për t’u realizuar kjo, auditorët
duhet të jenë të pergatitur profesionalisht që të përcaktojnë në nëivel maksimal treguesit e ndonjë
mashtrimi të mundshëm, e kjo arrihet duke i njohur mirë mënyrat dhe taktikat e mashtrimit dhe
aktivitetet tjera që nderlidhen me mashtrimin. Poashtu, auditorët duhet të kenë kujdes të shtuar
në rastet si dobësia e kontrollit ose faktorë tjerë te ngjashëm që mundësojnë realizimin e
mashtrimit. Me fjalë të tjera, auditorët duhet të jenë sa më vigjilentë dhe të përcaktojnë nivelin e
treguesve të mashtrimit, mundësinë e ndodhjes së mashtrimit dhe të gjitha dëshmitë e
mashtrimeve të gjetura t’i dërgohen Komitetit të Auditimit, komitet ky që pas analizimit të
provave, kontakron organet përgjegjëse për të proceduar më tutje me rastin në fjalë.
Auditorët bëhen më të efektivë duke u ballafaquar me rreziqe. Në shumë organizata të
vizituara, rreziku është process i vazhdueshëm i cili ndikon që auditorët të ndërmarrin veprimë
gjithnjë e më të mençura rreth mënyrës së shpenzimeve. Teknikat gjithnjë e më të sofistikuara të
vlerësimit të rrezikut u ndihmojnë auditorëve në përcaktimin e zonave me rrezikshmëri më të
lartë në organizatë.10

7.5.

Përzgjedhja e mostrës në bazë të rrezikut

Si në situata të tjera kur bëhet një testim, meret një monster dhe analizohet duke dhënë
rezultate të përgjithshme për tërësinë e lëndës dhe duke shmangur testimin e secilës pjesë veç e
veç. Edhe te auditimi i brendshëm, në mënyrë analoge merret një monstër, cika përcaktohet në

Internal Auditing – In a Changing Management Culture 1992
Offoce of the Auditor General of Canada
10

23

bazë të disa faktorëve si: vlera monetare, potenciali i mashtrimit, shpeshtësia e parregullsive,
ndryshimi si tregues i zakonshëm i rrezikut dhe koha.

a) Vlera monetare
Shuma e parave të përfshira përcakton edhe nivelin e rrezikut; kjo do nënkupton se sa më
e madhe të jetë shuma e parave, gjasat pëe keqpërdorim janë më të mëdha pra, paraqet rrezik të
madh. Si pasojë e këtij faktori, të gjitha kontratat dhe transaksionet klasifikohën në kategori në
bazë të nivelit të shumës se parave, pastaj mostra përzgjidhet varësisht nga niveli i grupit të
klasifikimit.

b) Mashtrimi potencial dhe shpeshtësia e parregullsive
Sa më shumë informacione dhe të dhëna që mblidhen, rriten gjasat për parandalimin dhe
mënjanimin e parregullsive. Nga tërësia e të dhënave të mbledura, përparësi në përzgjedhjë si
mostra kanë ato njësi që kanë numër më të lartë të përregullsive në krahasim me njësite që kanë
më pak ose nuk kanë fare problem ose parregullësi gatë realizimit të transaksioneve.

c) Ndryshimi
Nëse bëhen ndryshime qoftë në sisteme progamore, ne procedura, personel etj, paraqitet
rreziku qe elementet e ndryshuara të mos e kryejnë veprimtarinë në mënyrë të duhur, prandaj
këto raste duhet të merren si mostra meqë kanë elemente treguesish të paraqitjes së rrezikut
potencial.

d) Shpërndarja e duhur gjatë periudhës
Kontrolli nuk duhet të bëhët vetëm ne fillim të programit por duhet të bëhët në
vazhdimësi gjatë tërë përiudhës deri në përfundim të atij program. Pra, nëse periudha e programit
në fjalë është një vit kalendarik, kontrollet nuk duhet të testohen vetëm në fillim të vitit, por
duhet të testohen njëjtë gjatë periudhave të ndryshme të atij viti. Nëse periudha e programit në
fjalë është më shumë se sa një vit kalendarik, auditorët duhet të synojnë që të auditojnë sa më
shumë që është e mundur nga vëllimi i tërësishëm i programit.
Marim një shembull të nxjerrë nga Doracaku i Auditimit të Brendshëm Pjesa II ku
paraqitet një udhëzim në lidhje me mënyrën e përcaktimit të mostrës:
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Procedurat e testimit të kontrollit dhe nxjerrja erezultateve:

Madhësia e popullimit

Madhësia e mostrës

Më pak se 1,000 njësi

Përzgjidhni një të tretën e njësive

2,000 njësi

371 njësi

5,000 njësi

418 njësi

10,000 ose më shumë njësi

450 njësi

Tabela 1: Udhëzim mbi mënyrën e përzgjedhjes së mostrës

Përzgjidhni njësitë në mostër duke përdor teknikën e rastit. (Udhëzimi i dhënë më lart, e përafron
nivelin e besueshmërisë prej 95%, për precizitetin e mostrës prej 2%).
Citat nga Doracaku i Auditimit të Brendshëm ‐ Pjesa II- Procesi i Auditimit:
Ekipi i auditimit duhet të përgatisë një ose me shumë teste, për të përcaktuar nëse kontrollet e
identifikuara në Dokumentin e Punës 1012 “Analizimi i Rreziqeve të sistemit” janë (a) prezentë
dhe (b) funksionojnë me efektivitet. Ky dokument pune, identifikon kontrollin sipas procesit,
hapit të procesit dhe rrezikut të ndërlidhur që ka për qëllim ta adresojë dhe t`i mundësojë
auditorit që të regjistrojë përshkrimin e testit që do të aplikohet, popullimit në të cilin testi do të
aplikohet (p.sh. urdhëresën për pagesë, vlerësimin e borxheve të pa grumbulluara, pasqyrat
bankare, etj), madhësinë e mostrës që do të testohet dhe metodën e përzgjedhjes së mostrës.
Veni re se duhet të ketë nga një version të këtij dokumenti pune për secilin test që ekipi e përgatit
për secilin kontroll, ashtu që do të ketë dokumente pune të shumëfishta të Procedurave të
Testimit të Kontrollit për çdo auditim.
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8. Puna në terren e Auditimit të Brendshëm
8.1.

Tërësia e veprimeve të auditimit në terren

Pas përfundimit të përiudhës së planifikimit, faza pasuese është ajo e punës në tërren e
cila paraprakisht duhet t’i ketë të përgatitura në mënyrën e duhur: dosjën e përhershme, dosjen e
planifikimit, planin e auditimit, kërkesat që lidhen me personelin, kërkesat për buxhet, afatet
kohore, informatat dhe elementet tjera të nevojshme. Nga Manuali i Auditimit të Brendshëm
cekim standardin fillestar në lidhje me veprimtarinë në terren:
Standardi 2300 - Auditorët e brendshëm duhet t`i identifikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe
regjistrojnë informatat e mjaftueshme për të arritur objektivat e angazhimit
•

Listën e informacioneve që duhet të merren nga zyrtarët e entitetit.
Duke shfrytëzuar standardin dhe informatat e cekura më lartë, auditorët disponojnë mjete

dhe mënyra të mjaftueshme për realizimin me sukses të punës së auditimit në terren. Radha dhe
mënyra e zgjedhjes së aktiviteteve bazohet në nisen dhe bazohen ne planin e auditimit. Puna në
terren kryhet në pajtueshmëri me “Procedurat e Testimit të Kontrollit dhe rezultateve” të
dokumentuara në kopje të ndryshme të dokumentit të punës 1013. Veprimtaria në terren
realizohet konforom Procedurave të Testimit të Kontrollit dhe rezultateve, të cilat dokumentohen
në dokumentin e punës 1013.
Këta formularë dokumentojnë testet që i kryen auditori për të përmbushur testet e
planifikuara të identifikuara në “Procedurat e Testimit të Kontrollit” të dokumentuara në një seri
të Dokumentit të Punës 1013 në Dosjen e Planifikimit. Duhet të ekzistojë një dokument i punës
nr. 2002 ose 2003 për secilin formularë të dokumentit të punës 1013 dhe ato duhet të kenë
referime të ndërsjella. 11
Ekzistojnë dy lloje gjenerale të testeve:
•

Testet që kryhen në instanca të shumëfishta të një hapi të vetëm në tërë procesin;

•

Testet që përcjellin një ngjarje të vetme nëpër gjithë procesin shumë‐hapësh
(nganjëherë quhet edhe “test i plotë”)

11
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Pas përfundimit të testeve në secilën mostër, auditori nxjerrë përfundimin mbi efikasitetin
e funksional të kontrollit.

8.2.

Dokumentacioni i duhur dhe testimi

Realizimi i duhur i veprimtarisë së auditimit të brendshëm varet në efikasitetin të gjitha
pjesëve përbërëse të sistemit të menaxhimit dhe kontrollit, ku përfshihet dokumentimi i sistemit
dhe kontrollet testuese të cilat nxjerrin në pah nivelin e funksionimit të sistemit dhe edikasitetitn
e tij.
8.3.

Testet e kontrollit

Janë teste që synojnë verifikimin e punës efikase të sistemit të menaxhimit dhe bazohen
në mostra të marrura nga transaksionet që përzgjidhen për auditim. Është e rëndësishme që gjatë
testimit të kontrolleve të identifikohen arsyet për ndonjë gabim apo anashkalim të identifikuar,
pasi që ato mund të tregojnë dobësitë në sistemet e menaxhimit ose kontrollit.
Puna në terren realizohet në disa hapa që duhet të ndjeken nga auditorët:
a) Përzgjedhja e mostrës;
b) Testimi i artikujve të mostrës;
c) Vlerësimi i rezultateve të mostrës; dhe
d) Dokumentimi i procedurës së mostrimit.

8.4.

Përzgjedhja e mostrës

Artikujt që shërbejnë si mostër përzgjidhen nga ekipi i auditimit gjatë fazës se
planifikimt. Mënyra e përzgjedhjes së mostrave mund të jetë statistikore dhe jo-statistikore.
Rregullat për përzgjedhjen e mostrave janë: 12
1.

Konkluzioni për mostrën aplikohet vetëm për popullimin nga i cili ajo është
përzgjedhur

2.

12

Mostra duhet të jetë përfaqësuese e popullimit nga i cili ajo është përzgjedhur.
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Rregulla e parë, ka të bëjë me atë se si auditori përcakton popullimin nga i cili do të
merren mostrat, kurse rregulla e dytë ka të bëjë me atë se si artikujt specifikë në popullimi
përzgjidhen në mostër. Auditori ka gjasa më të mira që t`I përmbahet Rregullës 2 me mostër
statistikore se sa me mostrën jo‐statistikore. Kur e përdorë mostrën jo‐statistikore, auditori duhet
të përpiqet të sigurojë që mostra e tij/saj të përfaqësojë popullimin sa më shumë që të jetë e
mundur.
Ne vazhdim do të cekim disa metoda kryesore që shërbejne në përzgjedhjen e mostrave,
metoda kto shumë të rëndësishme për t`u siguruar se mostra është përfaqësuese e popullimit nga
i cili është përzgjedhur:
•

E rastësishme e cila përfshin numërtimin e të gjithë artikujve në popullim dhe pastaj
përdorimin e tabelës numerike të rastësishme apo programit softuerik për të përzgjedhur
numrat e rastësishëm për secilin artikull në mostër

•

Me interval të caktuar (sistematik) e cila përfshinë zgjedhjen e një pike fillestare të
rastësishme dhe pastaj përzgjedhjen e secilit artikull . Kjo kërkon që auditori të ketë ide
të mirë të numrit të përgjithshëm të artikujve në popullim.

•

Me fushë (përzgjedhje e rastit) e cila paraqet kombinim të dy metodave të cekura më
larte.

•

E rastësishme e shtresëzuar e cila është metodë e veçantë dhe përdoret në auditime të
disa automatizuara.

8.5.

Testimi i artikujve mostër dhe vlerësimi i rezultateve të mostrës

Testet e përgatitura gjatë planifikimit aplikohen nga ekipi i auditimit duke pasë parasysh
që të bëhet evidentimi dhe kokumentimi në secilin artikull të mostrës ku janë vërejtur
mospërputhshmëri ose devijime. Sa i përket vlerësimit të rezultateve, ekipi i auditimit do të bëjë
një tabelë të rezultateve të testeve të kontrollit, duke regjistruar secilin devijim që është
identifikuar. Nëse numri aktual i devijimeve të gjetura në mostër kalon numrin e
pranueshëm të devijimeve të identifikuara në fazën e planifikimit, atëherë rezultatet janë të
papranueshme dhe kontrolli do të konsiderohet që nuk funksionon si duhet.
konsiderohet që nuk funksionon si duhet.
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9. Përmbyllja e Auditimit dhe Raportimi
9.1. Standardet dhe mënyrat e raportimit

Standardet e Auditimit të Brendshëm ofrojnë udhëzime për përgjegjësitë e auditorit të
brendshëm për raportimin e rezultateve të auditimit. Qëllimi i raportit është që të komunikohet.
Nëse ata nuk e arrijnë komunikimin, nuk do të kenë vlerë. Puna më e mirë në terren dhe analizat
më brilante janë të padobishme nëse ato nuk komunikohen – kjo do të thotë që informacionet
rreth të gjeturave dhe veprimet e rekomanduara duhet të pranohen dhe të kuptohen nga audienca
e cila mund të zbatojë rekomandimet.
Standardi 2400 – Auditorët e brendshëm duhet të komunikojnë rezultatet e angazhimit
Standardi 2410 – Komunikimi duhet të përfshijë objektivat dhe fushëveprimin e
angazhimit, si dhe konkluzionet, rekomandimet dhe planet e veprimit që janë të
zbatueshme.
Kur dëshirojnë të komunikojnë, auditorët e brendshëm duhet të mbajnë mend objektivat e tyre
kryesore:
(1) të ofrojnë informata të dobishme dhe me kohë, gojore dhe me shkrim, mbi
çështjet e rëndësishme; dhe
(2) të promovojnë përmirësimet në kontrollin dhe performancën e veprimeve të
organizatës. Komunikimi duhet të jetë objektiv, i qartë, konciz, me kohë dhe
konstruktiv.
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Fig. 4. Pasqyra e procesit të raportimit

9.2. Klasifikimi i të gjeturave gjatë procesit të auditimit
Auditorët e brendshëm në mënyrë profesionale duhët t’i kategorizojnë dhe ti ruajnë të
gjitha gjetjet e arritura gjatë procesit të auditimit të brendshëm. Tërësia e gjetjeve analizohet në
mënyrë të rregullt dhe kjo analizë realizohet duke u bazuar në disa pyetje specifike në të cilat
duhet të përgjigjen auditorët: Çfarë është ndikimi i çështjes në organizatë?

Sa është i

rëndësishëm problemi? Cili është shkaktari i problemit? Kush është përgjegjës për problemin? A
është shkelur kontrolli ekzistues? A mos nuk ka pasur kurrfarë kontrolli? A ka pasur ndonjë
veprim të paligjshëm? A është kjo një parregullsi? Shkelje e ligjeve, rregullave, etj? Mashtrim?
A mund të korrigjohet situata? ; e kështu me radhë.
Në lidhje me këtë, auditori duhet të punojë me ekipin e menaxhmentit të organizatës që
auditohet për të siguruar që rekomandohet zgjidhja më e mirë për çështjen. Kur dokumentohen të
gjeturat, auditorët duhet të shqyrtojnë me kujdes se si do të duken ato në raportin përfundimtar të
auditimit. Si formë përfundimtare, të gjitha gjetjet klasifikohen në kategori të caktuara në bazë të
veçorive, rendësisë, mënyrave të raportimit etj. Në vijim paraqesim format më kryesore të
klasifikimit te të gjeturave:
Çështjet e rëndësishme (të rëndësisë së lartë) të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në
parandalimin e arritjes së objektivave të auditimit të brendshëm, pa marrë parasysh nësë veprimi
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është i mad hose i vogël përderisa çeshtja me të cilën ndërlidhet veprimi në fjalë është e
rëndësisë së lartë.
Çështjet e raportueshme (të rëndësisë së mesme) janë çështjet që evitohen me
raportim, përndryshe efekti i tyre nuk ndalet deri në korrigjimin e bërë pas raportimit
Vrojtimet (të rëndësisë së ulët) kryesisht paraqiten si lëshime ose gabime të lehta të
cilat nuk paraqesin dëm edhe nese nuk përfshihen ne raportin zyrtar të auditimit të brendshëm.
Si përfundim, nga Doracaku i Auditimit të Brendshëm shkëpusim paraqitjen tabelare të
veprimtarisë së auditimit të realizuar në terren:

1. HYRJE
Hyrja mund të përfshijë informacione historike siç është identifikimi i njësive organizative dhe
aktiviteteve të rishikuara dhe të jape informacione shpjeguese përkatëse
2. QËLLIMI IDHE FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT
Deklarimet e qëllimit duhet të përshkruajnë objektivat e auditimit dhe të informojnë lexuesin pse është
kryer auditimi dhe çfarë pritet që ai të arrijë.
Deklarimet e fushëveprimit duhet të identifikojnë aktivitetet të cilat janë rishikuar dhe duhet të përfshijë
informacione siç është periudha e kohës së rishikuar. Aktivitetet e lidhura të cilat nuk janë shqyrtuar
duhet të identifikohen
Natyra dhe shtrirja e punës së kryer të auditimit gjithashtu duhet të përshkruhet.
3. REZULTATET
Rezultatet duhet të përfshijnë të gjeturat, konkluzionet, rekomandimet dhe planin e veprimit.
3.1. TË GJETURAT
Të gjeturat janë deklarime të fakteve. Vetëm ato të gjetura të cilat janë të nevojshme për të mbështetur
apo për të parandaluar keqkuptimet e konkluzioneve apo rekomandimeve të auditorit duhet të përfshihen
në komunikimet finale të auditimit. Vrojtimet apo rekomandimet më pak të rëndësishme mund t’i
komunikohen menaxhmentit me gojë ose në një memorandum.
Të gjeturat dhe rekomandimet dalin si rezultat i një procesi të krahasimit se si duhet të jetë dhe si është në
praktikë. Ky proces I krahasimit i krijon auditorit bazën mbi të cilën do ta përgatisë raportin.
Të gjeturat dhe rekomandimet duhet të bazohen në karakteristikat e mëposhtme:
Kriteri Standardet, masat apo pritjet e përdorura në bërjen e vlerësimit dhe/ose verifikimit (çfarë duhet
të ekzistojë)
Gjendja Evidenca faktike të cilën auditori i brendshëm ka gjetur gjatë ekzaminimit (çfarë ekziston).
Shkaku Arsyeja për ndryshimin mes gjendjes së pritur dhe asaj aktuale (pse ekziston ndryshimi)
Ndikimi Rreziku apo ekspozimi me të cilin përballet organizata ose të tjerët për shkak se gjendja nuk
është e njëjtë me kriteret (ndikimi i dallimit). Në përcaktimin e shkallës së rrezikut apo ekspozimit,
auditorët e brendshëm duhet të konsiderojnë ndikimin të cilin të gjeturat dhe rekomandimet e auditimit
mund ta kenë në operacionet e organizatës
3.2. KONKLUZIONET
Konkluzionet janë vlerësimet e auditorit të brendshëm mbi ndikimet e të gjeturave në aktivitetet e
rishikuara. Konkluzionet duhet të identifikohen qartë .
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Konkluzionet mund të përfshijnë tërë fushëveprimin e auditimit ose aspekte të veçanta. Ato mund të
mbulojnë, por nuk kufizohen në atë se a janë përmbushur objektivat dhe synimet e organizatës, apo në atë
nëse aktiviteti që rishikohet funksionon siç është menduar.
3.3 REKOMANDIMET
Rekomandimet bazohen në të gjeturat dhe konkluzionet e auditorit
të brendshëm. Ato e thërrasin menaxhmentit që të veprojë për të korrigjuar gjendjen ekzistuese ose për të
përmirësuar operacionet.
Rekomandimet mund të sugjerojnë qasjet për korrigjimin apo përmirësimin e performancës, si një
udhëzues për menaxhmentin në arritjen e rezultateve të dëshiruara. Rekomandimet mund të jenë të
përgjithshme ose të veçanta.

Tabela 2: Paraqitja tabelare e punës së auditimit në terren
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10. Mbikqyrja e procesit të auditimit
10.1.

Mbikëqyrja e realizuar nga Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm

Përpos procedurave të tjera të nevojshme në veprimtarinë e auditimit të brendsëhm,
rëndësi të veçantë ka mbikëqyrja e procesit. Veprmitaria e auditimit monitorohet ose mbikëqyret
nga Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm, i ciki përkujdeset për zbatimin e duhur të
rregullave dhe standardeve të auditimit duke sunuar arritje sa më të lartë të niveleve të synuara.
Nga Doracaku i Auditimit të Brendshëm citojmë përkufizimin e mbikëqyrjes:
Mbikëqyrja është një proces i cili fillon me planifikim dhe vazhdon gjatë fazave të punës
në terren, raportimit dhe fazës së përcjelljes së auditimit.13
Procesi i mbikëqyrjes është proces kontrollues e verifikues i aftësive, mjeteve dhe
kompetencave me të cilat duhet të disponojnë auditorët për të realizuar veprimtari adekuate të
auditimit: njohuritë paraprake dhe kompetencat e auditorëve në lidhje me procedurat që duhet të
kryhen, udhëzimet e nevojshme gjatë hartimit të planit të auditimit dhe aprovimit të tij, sigurimi
që komunikimet e auditimit të jenë objective, të qarta, të sakta dhe të realizuara në kohën e
duhur, të siguruarit që janë arritur synimet dhe objektivat sipas planit të auditimit.
Varësisht nga përgatitja profesionale e auditorëve caktohet edhe shkalla e mbikëqyrjes,
dhe të gjitha evidencat e realizuara gjatë mbikëqyrjes duhet të dokumentohen dhe të ruhen.
Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm është përgjegjësi përfundimtar për të gjitha
vlerësimet e rëndësishme profesionale të bëra gjatë fazave të planifikimit, punës në terren,
raportimit dhe fazës së përcjelljes së detyrës.
Për të realizuar mbikëqyrje në nivel të duhur, Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm
zgjedhë metodat dhe mjetet më të përshtatshme në lidhje me: minimizimin e rrezikut të
divergjencave në mes të vlerësimeve profesionale të auditorëve të brendshëm dhe vlerësimeve
profesionale që bëhen nga Drejtori; zgjidhjen e dallimeve në mes të vlerësimeve profesionale të
Drejtorit të Njësisë së auditimit të brendshëm dhe anëtarëve të tjërë te Njësisë së auditimit të
brendshëm për situata të ndryshme në lidhje me veprimtarinë e auditimit. Këto dallime si

13
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rrjedhojë kanë: diskutime mbi faktet përkatëse, pyetje e hulumtime shtesë, dokumentim të
pikëpamjeve në dokumentet punuese të auditimit etj.

10.2.

Reagimet kthyese nga të audituarit

Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm shpërndanë formularin e ashtuquajtur
“Formulari i analizës së reagimeve kthyese të auditimit” tek të audituarit, kur edhe bëhet
përzgjedhja e marrësve të analizës.
Standardi 1300 – Programi i Sigurisë së kualitetit dhe përmirësimit, kërkon që Drejtori
i NjAB‐së të përgatisë dhe mirëmbajë programin e sigurisë së kualitetit dhe përmirësimit i cili
mbulon të gjitha aspektet e funksionit të auditimit të brendshëm dhe vazhdimisht monitoron
efektivitetin e tij. Ky program përfshin vlerësimet periodike të brendshme dhe të jashtme të
kualitetit dhe mbikëqyrjen e brendshme. 14
Për përzgjedhjen e marrësve të analizës, Drejtori bazohet në disa udhëzime: marrësit
duhet të kenë pozita mbikëqyrëse/menaxheriale apo pozita të nivelit të lartë; marrësit duhet të
përfshijnë personat me të cilët ekipi i auditimit ka ndërvepruar më së shpeshti; së paku një person
nga secili departament i përfshirë në auditim, duhet të përfshihet.
Të dhënat e mbledhuara nga grumbullimi i formularëve të plotësuar të analizës kthehen
në Njësinë e auditimit të brendshëm, dërgohen tek Drejtori i Njësisë së auditimit të brendshëm.
Rezultatet nga formularët të analizës së reagimeve kthyese të auditimit të brendshëm përfshihet
në Raportin vjetor të aktiviteteve të auditimit të brendshëm. Në fund fare, formularët e analizës
së reagimeve kthyese të auditimit dërgohen të prganet përgjegjëse dhe shërbejnë sitsi të dhëna
për haritimin raportin përfundimtar.

14
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11. Niveli i zbatimit dhe mangësitë e Auditimit të Brendshëm në Kosovë

Auditimi i Brendshëm paraqet bazën elementarë të qeverisjes se mirë në sektorin publik,
bazë kjo e cila duhte të sigurojë vlerësim professional dhe t’ia ofrojnë menaxhmentit të nivelit të
lartë të garantojë shfrytëzim efektiv dhe të përgjegjshëm të burimeve publike, duke ngritur dhe
promovuar vlerat e organizatës.
Sipas konkluzioneve të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm(ZAP), Auditimi i Brendshëm
po shkon në rrugë të drejtë dhe është arritur progress i lartë, mirëpo egzistojnë barriera dhe sfida
që duhet të tejkalohen për zhvillimin e mëtutjeshëm të fushës së auditimit.
Në vazhdim do të cekim disa nga sfidat në fushën e auditimit gjatë vitit 2012: edhe pse
nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ishtë bërë kërkesa, afër 10% të të organizatave buxhetore
nuk kanë krijuar njësitë e tyrë të auditimit; është arritur ngritje pozitive e trendit të auditimit të
brendshëm ku 15 institucione të pavarura kanë themeluar njësitë e tyre të auditimit të brendshëm,
edhepse ligji nuk i obligon për t’i themeluar ato; në krahasim me vitin e kaluar është rritur numri
i Komiteteve të Auditimit, mirëpo 22% e tyre nuk kanë qenë funksionalë prandaj nuk kanë
arritur të shtojnë vlerën dhe përkrahjen e kontrollit efikas, menaxhimit të riskut dhe proseseve
tjera qeverisëse; Komitetet e Auditimit munojnë edhe në 16% të organizatave buxhetore
kryesisht në në disa komuna të vogla si dhe në Ministrinë e Diasporës dhe në atë të Integrimit
Evropian; shumë organiata buxhetore nuk kanë kornizë të të duhur të menaxhimit të rrezikut dhe
si pasojë, plani vjletor i Auditimit të Brendshëm mbështetetet në gjykim profesional dhe përvojë
të auditimit pëe të përcaktuar prioritetet; në reth 15% të entiteteve të audituara, në planet e tyre të
Auditimit të Brendshëm iu mungon përcaktimi i zonave me rrzikshmëri të lartë dhe fokusi nuk
pozicionohet në sfidat aktuale të organizatës; disa Njësi të Auditimit të Brendshëm nuka kanë
arritur t’i përmbushin planet e Auditimit të Brendshëm, edhepse janë vërejtur përmirësime në
cilësinë e raporteve, veçanërisht në nivelin qendror.
Përkunder ngecjeve, nuk ka ndaluar edhe zhvillimi dhe ngritja profesionale e auditorëve
kun ë vitin 2011 janë nga Programi për Trajnim dhe Certifikim Ndërkobëtar janë certifikuar 32
auditorë të brendshëm nga Isntituti i Certifikuar për Financa dhe Kontabilitet dhe 12 auditorë
janë certifikuar në kursin Trajnimi i Trajnërëve të cilët do të vazhdojnë në grupin e dytë të
çertifikimit ndërkombëtar të auditorëve të brendshëm.
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Zyra e Auditorit të Përgjithshëm dhe Auditimi i Brendshëm realizojnë bashkëpunim
actual në lidhje me auditimin e brendshëm kryesisht në formë diskutimi dhe rishikimi të
dokumentacioneve, për tu qartësuar funksionaliteti i entitetit.
Ne vazhdim, nga raporti i Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm citojmë konkluzionet në
lidhje me nivelin e zbatimit të veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm në Kosovë:
Mungon Auditimi i Brendshem kryesisht ne agjencite dhe komunat e vogla
Numri dhe efektiviteti i Komiteteve të Auditimit duhet te ngritet;
Burime të pamjaftueshme dhe të papërshtatshme të stafit të Njësisë së Auditimit të
Brendshëm ;
Planet e Auditimit të Brendshëm jo gjithmone iu japin prioritet fushavemerrezik te larte;
dhe
Ekziston nevoja per zhvillim te vazhdueshem profesional.
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PËRFUNDIM

Në këtë punim kemi rishikuar literaturat e fundit mbi objektivitetin dhe pavarësinë e
auditimit të brendshëm në mjedisin e tanishëm profesional. Kryesisht jemi përqendruar në
çështjet që lidhen me rolin e dyfishtë të auditorit të brendshëm si një ofrues të dy shërbimeve, të
sigurimit dhe aktivitetet e konsulencës, për statusin organizativ të auditimit të brendshëm,
përfshirjen auditimit të brendshëm në menaxhimin e riskut, aktiviteteve rrjedhëse të auditimit të
brendshëm. Kemi diskutuar studimet e fundit që janë shtuar në grupin e njohurive në lidhje me
objektivitet e auditimit të brendshëm dhe mundësitë e theksuara për hulumtimet e ardhshme. Nga
shqyrtimi jonë, shihet se objektiviteti i auditimit të brendshëm është një zonë e pasur dhe të
frytshme e hulumtimitt, ku studiuesit mund të japin kontribut të çmuar në zhvillimin e
vazhdueshëm të profesionit të auditorit.
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